Glass has been a means to express feelings, thoughts and values in every society and in the course of time has become a symbolic product that can give an idea about the cultural values of the society it belongs to. We do not have exact records and historical documents to give us a detailed information about the development of the Turkish art of glass-making by years. However, we know about the recent works of glass which can partly be documented. When we think about the traditional Turkish glass-making, we can see that there is a limited numbers of works and these works reflect the characteristics of the period they were produced in as a symbol of Ottoman culture and art.
of Seljukians. Although the origins of Ottoman glass-making come from Seljukians, in the course of time it became unique. With their stylistic characteristics in glass products, Ottomans developed their own style and created figurative works. Some miniatures from Ottoman period reflect the importance Ottomans placed on glass and give us information about the development of Turkish art of glass-making.
When Beykoz ‚Çeşm-i Bülbül‛ which carries the most important marks of Turkish glass-making history is analyzed in terms of style, form and figures, it can be seen that it is made in accordance with traditional Ottoman style. These water marked glasses which are called ‚Çeşm-i Bülbül‛ can be considered as figurative examples which show the Ottoman taste and sense of art.
19th century is a period during which radical changes took place in glass industry throughout the world. The most important characteristic of this period is the fast industrialization of traditional glass-making. Following the declaration of Republic, Turkish glass-making was regulated. The first factory of glass was established to the area in front of a steep slope in Paşabahçe, İstanbul in 1934 upon the decision of the assembly of the members of the parliament.
This research reviews the general history of glass and addresses the historical development of traditional Turkish art of glass-making and makes some evaluations about the traditional Turkish art of glass-making through examining some Ottoman miniatures.
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Öz
Cam tüm toplumlarda duygu, düşünce ve toplumsal değerlerin bir anlatım aracı olmuş ve zamanla ait oldukları toplumun kültürel değerleri hakkında fikir verebilecek türde simgesel ürün haline gelmiştir. Türk camcılık sanatının hangi yıllarda nasıl bir gelişim içinde bulunduğu ayrıntılı olarak kesin kayıtlarıyla ve tarihsel belgeleriyle bilinememektedir. Ancak, yakın çağlara ait kısmen belgelenebilen cam eserleri bilebiliyoruz. Geleneksel Türk camcılığı dendiğinde akla gelen sınırlı sayıda eser olduğu görülmekte ve bu eserler Osmanlı kültür ve sanatının birer simgesi olarak üretildiği dönemin özelliklerini yansıtabilmektedirler.
Geleneksel Türk cam sanatı genel olarak Selçuklu ve Osmanlı dönemleri olarak ele alınmaktadır. Selçuklu'ların doğudan Anadolu'ya göç ettikleri dönemden günümüze ulaşan bazı cam ürünlerin varlığı bilinmektedir. Anadolu Selçukluları kültürel anlamda oldukça zengin ve anlam yüklü figüratif uygulamaları sanat ve zenaat ortamında sıklıkla kullanmışlardır. Osmanlı cam sanıtı Selçuklu'ların etkisi altında gelişmiştir. Osmanlı camcılığı kökenlerini Selçuklu camcılığından almakla beraber zaman içinde kendine özgü bir yapıya kavuşmuştur. Cam ürünlerindeki biçimsel özelikleriyle Osmanlı'lar kendi üslubunu oluşturarak simgesel ürünler üretmişlerdir. Osmanlı dönemine ait bazı minyatürler Osmanlı'nın cam'a verdiği önemi yansıtmakta ve Türk cam sanatının gelişimi hakkında bilgi vermektedirler.
Türk camcılık tarihinin en önemli izlerini taşıyan Beykoz işi Çeşm-i Bülbüller biçim, form ve üzerlerine işlenmiş desenler olarak incelendiğinde geleneksel Osmanlı biçimlerinde yapılmış ve Osmanlı üslubuna göre bezenmiş oldukları görülmektedir. Çeşm-i Bülbül olarak adlandırılan bu filigranlı camlar Osmanlı beğenisini ve sanat anlayışını gösteren simgesel örnekler olarak değerlendirilebilir.
19. Yüzyıl, bütün dünyada, genel olarak cam sanayiinin çok köklü değişimler yaşadığı bir dönemdir. Bu dönemin en önemli özelliği, geleneksel cam üretiminin çok büyük bir hızla sanayileşmeye dönüşmesidir. Cumhuriyet'le birlikte, Türk camcılığı düzene sokulmuştur. İstanbul'da Paşabahçe'nin dik bir yamacı önündeki alana 1934'te Vekiller Heyeti kararıyla ilk Cam Fabrikası kurulmuştur.
Bu araştırmada camın genel tarihine kısaca değinilerek biçimleriyle başlıbaşına sembolik anlam taşıyan geleneksel Türk cam sanatının tarihsel süreç içindeki gelişimi ele alınmış ve konuyla ilgili Osmanlı dönemine ait bazı minyatürler incelenerek geleneksel Türk cam sanatı hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.
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GİRİŞ
Yüksek derecede ısıtıldıg ında yumuşayıp akıcı duruma gelen, soğuyunca ise katı bir hal alarak kullanılan cam, kesici alet, ok ya da mızrak ucu, kullandığımız gündelik eşya, takı veya süs eşyası, endüstriyel ürün olarak insanlığın yaklaşık 4500 yıllık geçmişinden günümüze dek geçen sürede yaşamın hemen her alanında yer almıştır. ‚Mezopotamya' dan Mısır' a, Akdeniz' den Anadolu' ya kadar pek çok yerde ilk camcılık örnekleri ile karşılaşmak mümkündür‛ (Küçükerman, 1985: 33) .
Yapay bir madde olan cam, doğada obsidyen ve kaya kristal/doğal kuvars (necef) olarak da bulunur. Ayna ve süs eşyası olarak da kullanımına rastlanan obsidyen, parlak siyah renkli volkanların patlaması ve mağmanın soğuması sonucu oluşan camsı amorf bir yapıdır. ‚Doğal kuvars diye bilinen kaya kristal ise hemen hemen renksiz ve yarı saydamdır. Troya'da bulunan M.Ö. 3000' nin sonuncu çeyreğine ait aslan başı ve M.Ö. 14. ve 13. Yüzyıllarda yapılmış Hitit heykelciği gibi örnekler, kaya kristalinin çok eski tarihlerden beri Anadolu'da kullanıldığını gösterir‛ (Üzlifat, 1985:19 Biçimlerin temel ilkeleri açısından bakıldığında camın sembolik bir değer taşıyabileceği söylenebilir. Bu konuda Küçükermen şöyle demektedir: ‚Geçmişte yaygın bir kullanımı olan nargilenin camcılık yönünden de çekici bir yanı vardır. Biçimiyle ve bu biçimde camın kullanılışıyla başlıbaşına sembolik bir anlama yaklaşan nargile, geleneksel camcılığımız için çok uygun bir yön almıştır‛ (Küçükerman 1985: 166) . Selçuklu'ların doğudan Anadolu'ya yeni göç ettikleri dönemden kalma bazı Selçuklu cam eserlerinin varlıkları bilinmektedir. Selçuklu ve Artuklular döneminin bazı ürünleri bugün müzelerde yer almaktadır. ‚Osmanlı camcılığı kökenini Selçuklu camcılığından almış olmakla bereber zaman içerisinde kendine özgü bir yapıya kavuşmuş ve 19. Yüzyılda büyük canlanma göstererek parlak bir dönem yaşamıştır‛ (Bayraktar, 1982 (Harden, 1987: 136) . ‚Cam kelimesinin tozu geçmişte cam yapımında kullanılan, latince adı "glastum" olan bir orman çiçeğinin adından türediği tahminleri yaygındır. Diğer bir yaklaşım ise "cam" teriminin ingilizce (galcede) "glas sun" kelimesinden, bu kelimenin sözkonusu lisanlardaki anlamı olan "kehribar‛ dan geldig idir‛ (http://www.geocities.com). Türkçe'de cam eski sözlüklerde şöyle bir karşılık bulmaktadır: ‚Sırça, cam; bardak, kadeh, şişe ve toprak cinsinden şarap kadehi‛ (Develioğlu, 1982) .
Cam, yapay şekilde oluşturulmadan önce tabiatta doğal halde bulunmaktadır. ‚Bunlar; tektays (tektites), obsidyen (obsidian), purnıs (purnice), lekatelieriyt (lechatelierite) ve neceftaşı (kaya kristal) denilen, yüksek erime derecesine sahip camlardır. Lechatelierite; şimşeklerin biçimlendirmesi ile, tektites; meteorik kaynaklı göktaşından, purnice ise lav eriyiğinin sonucunda meydana gelmis lerdir. Obsidyen ve necef taşı en çok bilinen doğal camlardır. Volkanik patlamalar sonucunda oluşan obsidyen, kırıldıg ında yüzeyinde siyah ve parıldayan bir görünüm sergilemektedir‛ (Atıl, 2007: 2) .
Cam malzemesi, Günümüzde günlük kullanımdan, uzay teknolojisine kadar her yerde karşımıza çıkmaktadır. Görünürde katı olarak betimlediğimiz bu maddeyi bazı bilim adamları ‚aşırı soğutularak dondurulmus bir sıvı‛ olarak tanımlamaktadır. Kullanım ürünü olan cam yapay bir malzemedir ve doğal olarak bulunan çeşitli oksitlerin birarada ergitilmesi yoluyla zor şartlarda elde edilmektedir. ‚Temel olarak bu oksitleri üç ana gruba ayırmaktayız; cam yapıcılar, tadil ediciler ve aracılar. Camın esas hammaddesi kuvarstır. Günümüzde üretilmiş ve üretilmekte olan onbinlerce cam kompozisyonu bulunmaktadır. Ancak, bu camlardan sadece birkaçı, üretim miktarı olarak toplam kapasitenin tamamına yakınını oluşturmaktadır. Ticari olarak, üretimin yüzde doksanbeşini kapsayan ve en çok bilinen tür, Soda-Kireç-Silis camı (SKS) olarak adlandırılan pencere ve şişe camıdır‛ (Elitez, 2003: 3) . Günümüzde, pencere camı, gözlük camı, çeşitli lensler, sofra gereçleri, pişirim gereçleri, ocak üstü, televizyon tüpü, saklama kapları, yalıtım maddeleri, aydınlatma gereçleri, kablo, kumaş ve ayna olarak cam birçok alanda kullanılmaktadır
Camın Genel Tarihi
Asırlardan beri cam sofra eşyalarından vazolara ve aydınlatma araçlarına, mücevher ürünlürenden endüstriyel malzemelere kadar farklı malzemelerin yapımında kullanılarak tarih boyunca insan yaşamında önemli bir yer işgal etmiştir. (Onur, 2007: 4) . ‚En erken buluntular Mezopotamya bölgesinde ele geçen boncuk parçalarıdır ve bunların M.Ö. 2500'lere ait oldug u düs ünülmektedir. Romalı tarihçi Pliny'e göre camın keşfi tamamıyla bir tesadüf eseri gerçekleşmiştir. Pliny yazdığı tarih kitabında, bu olayı; soda (natron) ticareti yapan bir geminin Filistin kıyılarında mola vermesi sırasında kamp ateşinin kenarına koydukları soda külçelerinin kumla karıs ması ve ısının etkisiyle eriyerek cama dönüs mesi olarak açıklamaktadır‛ (Elitez, 2003: 12 (Onur, 2007: 4) . ‚M.Ö. 6. Yüzyıldan sonra doğu Akdeniz'deki iç-kalıp cam yapımı, Yunan sanatının dört seramik biçiminin (alabastron, amphoriskos, aryballos, oinokhoe) çeşitleriyle devam eder. Bu dönemde üretim merkezi Rodos'tur. M.Ö. 3.-2. yüzyıllardaki merkez İskenderiye oldug u halde, M.Ö. 1. Yüzyılda Roma önem kazanır‛ (Onur, 2007: 5) . Roma İmparatorluğu'nun etkili oldug u, miladi takvimin ilk beşyüz yıllık döneminde, cam tarihi açısından çok önemli buluş ve yenilikler ortaya çıkmıştır. En önemli buluş üflemenin keşfedilmesidir. ‚Romalıların, Augustus zamanında sivil mimaride geliştirmiş oldukları farklı mermer üslubunda olduğu gibi, değişik amaçlı cam eşya üretimi için de aşırı hevesli oldukları söylenebilir. Camı yalnızca gündelik eşyaların üretiminde değil, aynı zamanda mozaik, pano ve dış cephe kaplaması gibi dekoratif amaçlarla da kullanmışlardır‛ (Goldstein, 1982:244) . ‚Bu çeşitliliğe bakarak, Romalıların her tür yeniliğe ve deneye hevesli olduklarını söyleyebiliriz. Bu heves ve merak ustaların mahareti ile birleşince, henüz gelişmeye başlamış olan cam endüstrisinin çok başarılı bir sanata dönüşmesine neden olmuştur‛ (Atik, 2004: 56) . ‚İmparator Augustus zamanında, Romalıların Mısır'a girmesi ile cam sanayi, Güney İtalya'ya geçmiştir. İtalyanlar, üfleme tekniğini geliştirmişlerdir. İtalya'da hızla gelişen camcılık, buradan Kuzey Avrupa ülkelerine sıçramıştır. Doğu'da da Çin'e kadar yayılmıştır‛ (Karslıoğlu, 2007: 10) . Genellikle Roma dönemi camları transparan ve geniş bir renk skalasına sahiptir.
‚Çin'de ilk cam M.Ö. 5. yy'da görülmüştür‛ Zerwick, 35) . ‚Çag daşları Helenistik çağ ve Roma dönemini yaşarken, Çinliler küçük yeşim taşı benzeri oyma cam figürler yapmaktaydılar‛26 (resim 2.627, 2.728) Onyedinci yüzyıla kadar Çin'de cama doğal malzemelerin taklidi olmaktan daha fazla ilgi gösterilmemiştir. Japonya'da erken dönem ithal Çin camları, Çin'e paralel bir cam endüstrisinin gelişimini teşvik etmiştir. Bu endüstri daha sonra Japon zevkinin özelliklerini yansıtan uslubunu geliştirmiştir‛ (Elitez, 2003: 20) .
‚Abbasi döneminde (750-1258) İran, Irak, Suriye ve Mısır camlarında benzer özellikler söz konusudur. Bu da zamanın İslam dünyasında kendine has bir üslubun oluştuğunu göstermektedir. Halep, Hama ve Şam (Suriye), Rakka ve Samarra (Irak); Nişapur (İran) ve Fustat (Mısır)'da çok miktarda cam bulunmuştur‛ (Onur, 2007: 6) . Orta Çağın Yakın Doğu camcılığındaki en parlak sayfası, Memlüklerin (1250-1517) mineli ve yaldızlı camlarına aittir. Dönemin en güzel örnekleri olan bu camlar Haçlılar tarafından Batıya taşınmış ve Ortaçağ Avrupası'nda büyük hayranlık uyandırmıştır. ‚19. Yüzyıl başlarında Bohemya'da cam yapımının çok geliştiği söylenebilir. Bohemya'nın atılımıyla aynı zamana rastlayan Osmanlı camcılığının yükselme dönemi, çok tutulan teknikleri, süslemeyi ve sanatsal zevki yansıtır. Osmanlı İmparatorluğu Bohemya ve Fransa için alıcı ve ilham kaynağı olarak birçok modelin dog masında yönlendirici olur. Hatta Avrupa'da ‚Türk Tarzı‛ olarak adlandırılan şekiller ortaya çıkar‛ (Onur, 2007: 7) . Bu şekiller Geleneksel Türk cam sanatının simgesel örnekleri olarak değerlendirilebilir.
SİMGE OLARAK GELENEKSEL TÜRK CAM SANATI VE GELİŞİMİ
Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Türk cam sanatı örnekleri diğer malzemeler kadar dayanıklı olmayan yapısı nedeniyle geçmişten günümüze kadar gelebilen sınırlı sayıdaki örneklere dayanılarak incelenebilmektedir. Bugüne ulaşan örnekler, büyük özenle korunabilen nadir çalışmalardır ve bu çalışmalar müzelerde, koleksiyonlarda yer almaktadır. Anadolu'da bulunan ilk cam örneği boncuklar'dan oluşmaktadır. ‚Boğazköy kazılarında, M.Ö. 1700'de Büyük Kale IV-D evresine ait cam boncuklar bulunmaktadır. Bunlardan Büyükkale IV evresine tarihlenen dikdörtgen biçimli bir boncuk parçası en erken cam buluntu özelliğini taşımaktadır‛ (Boehmer, 1972: 175) . ‚Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi koleksiyonunda yer alan cam boncuk‛ (Atik, 2004: 84) örnekleri Anadolu'daki cam sanatının temellerini oluşturmaktadır.
İnsanın süreklilik yapısını içeren belleği ve birikimiyle oluşan, uygarlıkla, doğanın sunduğu maddeye biçim vererek onları işlevsel hale getirmenin eylemi olan camın serüveni teknik bir ihtiyaçtan doğmuştur. Cam tüm toplumlarda duygu, düşünce ve toplumsal değerlerin bir anlatım aracı olmuş ve zamanla ait oldukları toplumun kültürel değerleri hakkında fikir verebilecek türde simgesel ürün haline gelmiştir. Anadolu, simgesel cam ürünlerinin yapıldığı en önemli coğrafyalardan biri olmuştur. ‚Anadolu Selçukluları kültürler ve halklar mozaiği olan Anadolu coğrafyasında konumlanmış kültürlerden birisini oluşturmuştur. Anadolu Selçuklu siyasal ve kültürel iktidarı beraberinde bir üretim programı da oluşturmuştur. Anadolu Selçuklularının kültürel anlamdaki önemli üretimlerinden birisi de zengin bir figüratif uygulama ve değerlendirme alanı yaratmalarıdır. İslam'da figüratif sanatla ilgili birçok değerlendirme yapılabilir. Figüratif ağırlıklı sanatsal atmosfer 8-13.yy.'lar arasında çok sık kullanılmıştır. Oldukça zengin ve anlam yüklü bu sembolizm ifadeleri Anadolu Selçuklu sanat ve zenaat ortamında kullanılmıştır. Ve bu sembolizm, uygulama aşamasında madenden seramiğe çeşitli malzemeler üzerinde kullanılmıştır‛ (http://anadoluselcuklumimarisi.com). Geleneksel Türk cam ürün yapımı Selçuklu ve Osmanlı dönemleri olarak ele alınabilir. Selçuklu'ların doğudan Anadolu'ya göç ettikleri dönemden kalma bazı cam ürünlerinin varlıkları bilinmektedir. ‚Selçuklular döneminde üretilmiş olan camlar, çeşitli kaplar biçiminde olmakla birlikte, dönemin cami, medrese gibi önemli mimari yapılarının alçı pencerelerinde kullanılmış olan düz cam levhalardır‛ (Balıkçı, 2007:71 (Canav, 1985:97) .
İstanbul'da İncirköy ve Beykoz'da üretilen cam ürünler ‚Beykoz işi‛ (Canav, 1985:98) (Canav, 1985:98 (Bayramog lu, 1974:) . ‚Camın başka bir kullanım alanı da ‚revzen-i menkuş‛ (nakıs lı pencere) adı verilen pencerelerdir. Osmanlı döneminde, işlevsel görevlerinin yanı sıra, özellikle dinsel yapıların iç bezemelerinde vazgeçilmez bir ög e olarak her zaman yer almıştır‛ (Özaltın, Ölmez, 2011:13) . 16. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu için her alanda gelis menin oldug u bir yüzyıl olmus tur. İstanbul'un fethinden sonra bu şehir, Osmanlıların cam üretme merkezi olmuştur. Osmanlı'da camcılıkla uğraşanların, şişe, ayna ve sırça kollarında kendi örgütleri vardı. ‚Bu örgütleri yöneten ve düzenlemeyi sağlayan kahyalar, o dönemin medrese dışında özel eğitim yapan, sanatçı, memur yetiştirme kurumu olan «Enderun-ı Hümayın» ca seçilmekteydi‛ (Küçükerman,1985:165) . Bu örnek geleneksel camcılığın, saray tarafından desteklendiği ve denetlendiğini göstermektedir. (Topkapı Sarayı Müzesi, Sürname-i Hümayun, Nakkaş Osman) (Aslanapa, 2004:320) Câmgerân Loncası elemanlarının geçiş törenini gösteren bu minyatürde arka planda kavuklu figürlerin ellerinde bulunan ve ortalarından boğumlu olan cam kaplar ‚Büyük bir ihtimalle kum saatidirler. Bu minyatürlerdeki şişelerin daha tombul benzerleri Saraçhane'deki Polyektus Kilisesi kazılarında, 16. ve 17. yüzyıllara ait Osmanlı tabakalarından çıkmıştır. Burada ayrıca göbekli pencere camları da bulunmuştur. Göbekli basit camlar binaların dışlık pencerelerinde kullanılıyordu‛ (Onur, 2007: 20) .
‚III. Ahmet'in çocuklarının sünnet törenini anlatan minyatürü ise 18. yüzyılda Levni resimlemis tir. Cambazlar, kafaları üzerindeki tahta tepsilerde, cam vazolar taşımaktadır. Akrobatlar, camlarla gösteri yapmaktadır‛ (Karslıoğlu, 2007: 15) . (Bkz. Şekil 2.a-b). Bu minyatürde bulunan şişeler Şekil 1.a-b'de de görüldüğü gibi ‚düz ve eğik kaburgalıdır. Ayrıca ortalarında boğumlu cam kaplar yer almaktadır‛ ( Özgümüş, 2000: 72) .Ellerinde cam işleri taşıyarak geçen Camgeran Loncası Camgerlerinin hünerlerinin ötesinde bu minyatür de Türk cam sanatı hakkında bilgi verebilmektedir. (Topkapı Sarayı Müzesi, Sürname-i Hümayun, Levni) (Bayramoğlu, 1974: 2) .
Gösteride kullanılan (Bkz. Şekil 2.a-b) cam ürünleri tipik Osmanlı cam ve seremik eserlerinin simgesel örnekleridir. Camda kullanılan mavi renk Osmanlı tarzı çini sanatında da görülmektedir. Bu nedenle Osmanlı'da cam ve seramik sanatının iç içe olduğu gözlenebilmektedir. Şekil 3 ve 4'te görülen iki ayrı minyatür de Osmanlı camcılığı konusunda bigiler içermektedir. Sultan'ın masası üzerinde çeşitli cam ürünlerin bulunduğu (Şekil 3) bu minyatürde Sultan elinde bir kadeh tutmaktadır. 'Çevrede görülen camlar o dönemlerin tipik özelliklerini taşımaktadır. Ama önemli olan, böyle bir minyatürde camın ele alınışına bakılarak, camın Saray ve çevresi için önemli bir yeri olduğunu göstermesidir'' 1726 yılında Sultan Ahmet III'ün çocuklarının sünnet töreninde görülen ilginç bir gösteri vardır (Şekil 4). Çeşitli akrobatlar, camlarla gösteriler yapmaktadır. Şişebaz'ın bütün hüneri camın bu özel anlamına bağlanmıştır. Bu gösteri, değerli ve kırılabilen bir malzemeyle yapıldığı için büsbütün önem kazanmış olmalıdır' (Onur,2007:21,24 (Küçükerman,1998:132) .
19. yüzyıl boyunca Doğu ülkeleri, Avrupa camlarının rekabet ettiği önemli bir pazar olmuştur. Bu yüzyılda Fransız opalinlerinde Neo-klasik biçimler, Çin etkileri ve Bohemya camlarının çok köşeli desenlerinin yankıları görülür. Bunu Türk tarzı izler. "Alla Turchesca" ve "A la Turque" olarak bilinen Türk tarzı cam işleri aynı zamanda biçimsel özellikleriyle simgeleşmiş ve ‚Türk zevkine uygun cam yapılması, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde "Alla Turchesca" ve "A la Turque" diye adlandırılan cam biçimlerinin gelişmesine yol açmıştır‛ (Onur,2007:28 ‚Cam alanında, endüstrileşmeye başlayan Türkiye'de, nazar boncuğu yapımı, bilinen bir halk sanatıdır. 1970'lerde gelişimini dar alanda da olsa sürdürmüştür. Türkiye'nin simgelerinden biri haline gelmiş olan bu boncuklar, toplama camlardan elde edilmektedir‛ (Karslıoğlu, 2007: 19) . (Bkz. Şekil 6). Cumhuriyet Dönemi'nde, el yapımı cam üretimi küçük atölyelerin bulunduğu yaklaşık 30 kadar ailede babadan oğula aktarılarak devam etmiştir. ‚Basit ocaklarda üretilen ve gözboncug u adı verilen nazar boncukları, Anadolu'da ilk kez Görece Köyü'nde üretilmiştir. Bu boncuklar aracılığı ile, bir nesne ya da canlıya yöneltilen kötü bakış ve düşüncelerden korunulacağına inanılmıştır‛ (Karslıoğlu,2007: 19) . Günümüzde Küçükerman'ın da belirttiği gibi ‚Cam üretiminin temel ilkeleri hiç değişmemiş olduğu halde, binlerce yıldan bu yana değişmez olarak kabul edilmiş bir teknoloji, makinelerde yapılan ilginç değişiklikle sonsuz bir biçim zenginliği‛ (1985:239) rahatlıkla oluşturulabilmektedir. Makinelerle yapılan üretimle Türk camcılığı kendini kanıtlamış, iç piyasa tüketimini karşılamış ve ihracat yapılmaya başlanmıştır. Küçük atölyelerde el işçiliği ile yapılan geleneksel Türk cam sanatı ürünleri her dönemde olduğu gibi önemini korumaktadır. Günümüzde, cam malzemesinin kullanıldıg ı sayısız alan ve biçim bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; pencere camı, gözlük camı, çes itli lensler, sofra gereçleri, pişirim gereçleri, ocak üstü, televizyon tüpü, saklama kapları, yalıtım maddeleri, aydınlatma gereçleri, kablo, kumaş ve ayna gibi malzemelerdir. Bunlar camın endüstriyel kullanımlarına örnek olarak gösterilebilir.
Biçimsel Özelliklerine Göre Geleneksel Türk Camcılığını Simgeleyen Örnekler
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de plastik sanatlarda ister ticari isterse sanatsal olsun her türde ve şekilde üretilmiş cam kullanılabilmektedir. Hatta çöp olarak atılan camlar bile sanatsal eserlere malzeme olabilmektedir. ‚Cam bloklardan, cam tozuna, cam fiberden pencere camına kadar akla gelebilecek her şekilde üretilmiş cam, sanatçılar tarafından kullanılmaktadır‛ (Cuming. 1997:23) . Cam kırıkları, cam tozu, emaye fritleri, sır fritleri gibi biçimsel fonksiyona sahip olmayan cam malzemelerinden de yararlanılmaktadır. Bu malzemelerle cam sıcak ve soğuk olmak üzere iki türde biçimlendirilmektedir. Sıcak camla çalışanlarla, diğer teknikleri kullananlar arasında çok kesin bir ayrım bulunmaktadır. Sıcak cam başlangıçta hiç bir şekle sahip değildir. Önceden belli bir biçime sahip ise de, eriyik haline geldikten sonra bunun önemi kalmamaktadır. Öte yandan diğer teknikleri kullanan sanatçılar için şekillendirme açısından kullandıkları camın şekli, kalınlığı ve büyüklüğü üretim tekniği açısından çok önem taşımaktadır.
‚Geleneksel Anadolu camcılığının yorumlanmasında şöyle bir ip ucu bulabiliriz; Anadolu'nun oluşturduğu uygarlığa baktığımız zaman camın üretilmesinde belirli bir ilkeye doğru gidildiği açık olarak görülmektedir. Camın saydamlaştırılması yerine tam tersine hareket edilmiştir. Neredeyse camdan uzaklaşıp seramik, porselen görüntüsüne yaklaşan ürünler verildiği kolayca görülebilir. Bu yol her cam üretim merkezinde denenmiş bir yoldur. Ama genel olarak pek çok yerde teknik başarı ve saydamlığın elde edilmesi hedef olarak alınmıştır. Cam olarak temiz, habbesiz ürünler aranmıştır‛ (Küçükerman, 1985: 167) . Türk camcılığı usta çırak ilişkisi ile gelişim göstermekle birlikte daha eskilerden gelen eski bir süslemecilik sanatının temelleri üzerinde geliştiği söylenebilir. Geçmiş dönemlerde cam işçiliğine Türk toplumu için geleneğin sürdürüldüğü farklı bir teknik alan olarak bakılmıştır. Dönemin cam ustaları camı sonradan süslemek yerine teknolojiyi sonuna kadar zorlama eğiliminde olmuşlardır. Bunun sonucu olarak bugün dahi zorlukla yapılabilecek Laledan ve Çeşmibülbül gibi sanatsal ürünler ortaya koymuşlardır.
‚Geleneksel Türk camcılığının gösterdiği olağanüstü cam üretme yöntemi dışında büyük ölçüde camcılık tekniğinden çok süslemecilik için daha uygun biçimlerin üretildiği görülür. Özellikle geçmiş yılların çok başarılı formlarının, seramik mirasının etkili olduğu görülebilir. Buna Anadolu uygarlığının renkli, ışıklı, parlak ve soyut dünya görüşünün, sembolik bir çevre kurmaya yönelme anlayışının bir sonucu olarak bakabiliriz‛ (Küçükerman, 1985: 168) . Günlük kullanım için hazırlanan cam ürünler, kullanım amacından daha çok kültürel etki ve simge aracı olarak üretilmişlerdir. Küçükerman'ın ifadesine göre; ‚Hiç kuşkusuz, cam malzemenin geleneksel Türk sanat ürünlerinin taşıdığı simgesel içerikten yoksun olamayacağı düşünülemez‛ (1985, 168) . Bunun için en güzel örnek kuş biçimidir (Bkz. Şekil 7) ‚Bağımsızlık, dokunulmamışlık, kutsallık ve iyilik gibi pek çok özellik kuş biçiminde simgeleştirilmiştir‛ (Küçükerman, 1985: 168) . Bazı örneklerinde kaligrafik etkilerin de izlenebildiği kuş biçimi genellikle birçok ülkede kullanılmış olan geleneksel bir simgedir.
Şekil 7: Kuş biçimli geleneksel Türk cam sanatı örneği.
Venedik Camcılığı'nın kendi krizlerini aşmak için dışa açılmak zorunda kaldığı yıllarda Beykoz bölgesinde 1848'de ilk kez cam tesisleri kurulmuştur. Tesislerde Avrupalı ve Türk ustaların beraber çalışması, ürünlerin orijini hakkında bazı problemlere neden olmuştur. Fakat geleneksel Osmanlı biçimlerinde yapılan ve Osmanlı üslubuna göre bezenen bu camlar, Osmanlı beğenisini ve sanat anlayışını yansıtmaktadırlar. Bunlar uzun boyunlu gülsuyu şişeleri, leğen-ibrikler, soğan biçimi nargileler, kaşıklıklar, tatlı kâseleri vb.dir. Beykoz fabrikasında üretilen camlar çeşitli gruplara ayrılmaktadır (Şekil 8). Renksiz camların en tanınmışları "maydanozlu" denilen türdür. Bunlar kesmelidir ve özellikle maydanoz motifli yaldız bezemelidir.
Şekil 8: Beykoz işi cam kimliğini taşıyan simgesel örnekler. (Onur, 2007: 29). ‚Renkli camlar kobalt mavisi, menekşe ve koyu mavi renklerde saydamdırlar. Bezemelerinde yaldız veya hem yaldız hem de mine kullanılmıştır. Kırmızı saydam camlar, renksiz camın kırmızıya boyanmasıyla elde edilmişlerdir. Opal camlar Beykoz işlerinin önemli bir bölümünü teşkil eder. Bu tip cam 16. yüzyılda Venedik'te, 17. yüzyılda Almanya'da, 18. yüzyılda bütün Avrupa ülkelerinde yaygın olarak imal edilmiştir. Ayrı bir grup olan çeşm-i bülbüller bir çeşit tahrirli (çizgili) cam işidir. Renksiz, renkli ve opal cam (filigranlı cam) karışımıdırlar. Renkli ve beyaz opal çubuklar saydam cama gömülüdür‛ (Onur, 2007: 29) .
İstanbul'da İncirköy ve Beykoz'da üretilen cam eserlere ‚Beykoz işi‛ (Küçükermen,1985:97) 
Kristaller ve Renksiz Camlar
Beykoz camları içinde ilk yapılan örnekler Kristal ve renksiz cam kaplardır. ‚Renksiz camların en tanınmışları ‛maydanozlu‛ denilen türdür. Bunlar kesme olup özellikle maydanoz yapraklarını içeren yaldız bezemelidir. Ayrıca çeşitli çiçek ve bitki motifleriyle mine dekor da görülür. Bu tip camlar arasında klasik Beykoz formlarından başka leğen-ibrik, tabaklı büyük kâseler ve büyük şişeler de yer alır‛ (http://www.karbilgi.com).‚ Beykoz camlarındaki kapak kulpların Mevlevi dervişlerinden Mehmet Dede'nin bir hatırası olduğu söylenebilir‛ (Küçükermen, 1985:98 
Renkli Camlar
Renkli camlar kobalt mavisi, menekşe rengi ve koyu mavi gibi renklerde olup saydamdırlar. Bezemelerinde sade yaldız veya hem yaldız hem de mine kullanılmıştır. Beykoz tipi cam eşya temel formlarında renkli ve saydam olarak üretilmişlerdir.
Opal Camlar
‚Opal camlar Beykoz tipi camların önemli bir bölümünü oluşturur. Bu tip camlar 16. yüzyılda Venedik'te, 17. yüzyılda Almanya'da ve 18. yüzyılda da bütün Avrupa ülkelerinde yaygın olarak imal edilmiştir‛ (Küçükermen,1985:98) . ‚Osmanlı İmparatorluğu'nda ise opal camlar 19. yüzyılda, bu tekniği Batı'da öğrenmiş Türk ustalar ve Türk atölyelerinde çalışan Batılı ustalar tarafından üretilmiştir. Bu camlar önceleri opal renginde oldukları için opal cam adını almışlardır, daha sonra aynı ismi taşımakla beraber çok çeşitli renklerde yapıldıkları da görülmektedir. 19. yüzyılda Fransa'da üretilen bu tür camlara ‚opaline‛ adı verilmiştir. Camı opalleştirmek için cam harmanına önceleri kireçleşmiş kemik külü ve kalay oksit katılırken sonraları çok çeşitli maddeler kullanılmıştır. Katkı maddesinin ölçüsüne, işlemin uzunluğuna ve sonuçta meydana gelen kristallerin büyüklüğüne bağlı olarak yarı saydamdan tam mata kadar istenilen derecede opal cam elde edilir. Opal cam ışığa doğru tutulunca koyu turuncu yahut kırmızı renk verir. Bunlar da Beykoz tipi cam eşya temel formlarında üretilmiş olup onlar gibi sade yaldızlı veya hem yaldızlı hem de minelidir‛ (www.karbilgi.com). Kırmızı Beykoz camları ise renksiz camların kırmızıya boyanmasıyla elde edilmiştir.
Çeşm-i Bülbüller
İstanbul'da İncirköy'deki fabrikada üretilen ve 19. Yüzyıl Türk camcılığında özel bir yeri olan camlardır. ‚Bu tür camlara 'Çeşm-i Bülbül' adının verilmesinin nedeni fabrikanın İncirköy'ün Çeşm-i Bülbül denilen mahallesinde kurulmuş olması veya camın içindeki paralel çizgilerin bülbül gözündeki harelere benzetilmesidir‛ (Küçükermen, 1985: 98) . Çeşm-i Bülbül, 18. yüzyılın sonunda III. Selim'in Mevlevi dervişi Mehmet Dede'yi cam tekniklerini öğrenmek için Venedik'e göndermesi sonucunda ortaya çıkmış bir cam işleme sanatıdır. 3.2.1'de de belirtildiği gibi, Mehmet Dede opal cam tekniğini öğrendiği Venedik'ten dönüşte Beykoz'da bir atölye açmış, Dede'nin Venedik'ten getirdiği bu tekniğin geliştirilmesiyle Çeşm-i Bülbül ortaya çıkmıştır. Bu değerli ürünün imalatını yaygınlaştıran kişi ise Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa'dır. ‚Çes m-i Bülbül gerçekte belirli bir ürün biçimini anlatmaz, tam tersine bir üretim teknig inin olus turdug u geniş bir gruptur‛ (Onur, 2007: 33) . Çeşm-i Bülbüller bir şerit cam, bir şerit seramik esaslı maddenin düşük sıcaklıktaki fırınlarda uzun süre bırakılarak kaynaştırılmasından elde edilmiştir. Geniş şeritleri, Türk zevkine uygun biçimleri ve kendine özgü özellikleriyle Avrupa'da üretilen benzerlerinden ayrılırlar. (Bkz. Şekil 9). İstanbul Beykoz'da kurulan cam atölyesinde üretilen ve ‚Beykoz İşi" diye adlandırılan, ışığa tutulduğu zaman kırmızı rengi yansıtan billur kase, gülabdan, gülsuyu kabı, laledan, ibrik, leg en-ibrikler, sürahiler, şişeler, tabak, bardak, lokumluk ve hokkalar büyük ün salmıştır. Yüzyıllar boyunca en çok kobalt mavi ve beyaz rengin kullanıldığı görülür. Bunlardan başka pembe ve beyaz olanlarına da rastlanır. 1848'de Sutan Abdülmecit Han'ın emriyle Paşabahçe'de büyük bir atölye kurulmuştur. Çubuklu'da da ‚Çeşm-i Bülbül‛ denilen cam eşyalar üretilmiştir.
Sürahiler
Geleneksel Türk cm sanatı ürünlerinden çeşm-i bülbül sürahiler genellikle cam ve kristalden yapılmıs tlardır. Renksiz camdan olanlarına ve çeşm-i bülbül türlerine daha çok rastlanır (Şekil 10). Kandil ve karlıklar da sürahiler gibi daha çok saydam cam ve çeşm-i bülbül'dendir. Sürahiler kullanım ürünleri olarak yapıldığı gibi süs eşyası olarak ta kulanılmaktadır. Sahip olduğumuz cam kültürü içinde Beykoz yapımı sürahiler simgesel örnekler arasında yer almaktadır.
Şekil 10: Beykoz işi Çeşm-i Bülbül sürahi örneği, (Osmanlı koleksiyonu).
Laledanlar
Laleden ya da çiçeklik olarak da adlandırılan vazolar, tek bir lale konulabilecek kadar ince olanlarından çeşitli boylara kadar mevcuttur (Şekil 11). Bu ürünlerin renk, şekil, boyut ve desenleri de çeşitlidir. Çeşm-i bülbül sayılan sarı, koyu sarı veya kobalt mavi renkte bir camdan yapılmış çok uzun ve ince boyunlu laledanlar, ancak pek azı Topkapı ve Ankara Etnografya müzelerinde örneklerine rastlanabilen ender bir türü olus turur. Ne zaman yapıldıkları kesin bilinmeyen bu örneklerin pek mahdut oldukları, başka ülkelere ihraç edilmedikleri söylenebilir.
Şekil 11: Beykoz işi Çeşm-i Bülbül laledan örneği, (Osmanlı koleksiyonu).
Şişeler
Şişeler de sürahiler gibi daha çok saydam cam ve çeşm-i bülbül ürünleridir. Şişeler genellikle kapaklı, kulplu bakraç ve helke şeklinde yapılmışlardır (S ekil 12). Bu ürünler üreticisinin kişisel ustalığını yansıtmaktadırlar. 
Tabaklar
Beykoz işi cam tabak yapımında daha çok mavi ve beyaz rengin kullanıldığı görülür (Şekil 13). Tabakların pembe ve beyaz çubuklu desenleri olduğu gibi opal camdan, çiçek motifli altın yaldızlı türleri de bulunmaktadır.
Şekil 13: Beykoz işi Çeşm-i Bülbül tabak örneği, (Osmanlı koleksiyonu).
Kaseler
Kaseler, yapıldıkları cam türü, biçim ve süslemeler açısından çok çeşitlidir. Çoğunlukla çeşm-i bülbül tarzında yapılmışlardır (Şekil 14). Büyük olarak yapılan kaseler genellikle renksiz cam ve kristalden yapılmıştır. 
Gülabdanlar
Kokular ve kokulu sular Türk geleneğinde yaygındır. Küçükerman'ın belirttiği gibi ‚Gül suyu 'gülün suyu'olmaktan çok simgesel özellikler taşıdığı için gülsuyu kapları da birer simge olarak önem taşımaktadır‛ (1985, 173) . ‚Gülabdanlar gülsuyu serpmeye yarayan şişelerdir. Bizim özellikle gülabdan dediğimiz bu şişelere İran'da genel bir ad (Gulab-pâş) ve bizdeki gülabdanlara da Kalenderî denmektedir. Şekil, desen ve renkleri çok değişen bu şişelerin ağızları dişi yivli yapılmış olup, burgu şeklinde yiv açılmış, ortası delikli emzik kapaklar takılmak suretiyle gülsuyunun serpilmesinde kullanılmıştır. Bunlar, üzerlerinde hiç tezyinat olmayan süt renginden, mavi, yeşil, kırmızı renklerin çeşitli tonlarına kadar, gerek opal cam, gerek adi cam veya kristal olarak birçok ton ve boyda görülmektedir Gülabdanların üzerinde, genellikle çok ince bir zevk ve ustalıkla işlenmis meyve, çiçek resimleri, büyük, küçük geometrik şekiller, ay yıldız v.b. bulunur. Elma veya diğer meyve resimleriyle süslü olanları ya da hendesî nakışlıları daha az bulunmakta ve dolayısıyla daha deg erli sayılmaktadır‛ (Onur, 2007: 33) . Gülabdanlar, biçim ve desen açısından çeşm-i bülbül tarzında olabildiği gibi farklı tarzlarda da yapılmışlardır (Şekil 15). 
SONUÇ
İnsanlığın yaklaşık 4500 yıllık geçmişten günümüze kadar geçen sürede yaşamın hemen her alanında yer alan cam, Mezopotomya'dan Mısır'a, Akdeniz'den Anadolu'ya kadar birçok yerde sofra eşyalarından vazolara ve aydınlatma araçlarına, mücevher ürünlürenden endüstriyel malzemelere kadar farklı malzemelerin yapımında kullanılarak tarih boyunca insan yaşamında önemli bir yer işgal etmiştir. Camın keşfine ait kesin bir kaynak bulunmamasına rağmen Epigrafik ve arkeolojik delillere göre camcılığın kaynağının Batı Asya olduğu söylenebilir. Mezopotamya bölgesinde bulunan ve cam yapımını, cam reçetelerini detayları ile anlatan çivi yazısı ile yazılmış çeşitli kil tabletlerin bulunduğu eski kaynaklarda yer almaktadır. Bu tabletlerde cam fırınının nasıl kurulacağı, hangi odunla ne zaman yakılacağı gibi bilgiler verilmektedir.
İmparator Augustus zamanında, Romalıların Mısır'a girmesi ile cam sanayi, Güney İtalya'ya geçmiştir. İtalya'da hızla gelişen camcılık, buradan Kuzey Avrupa ülkelerine sıçramıştır. Doğu'da da Çin'e kadar yayılmıştır. Orta Çağın Yakın Doğu camcılığındaki en parlak sayfası, Memlüklerin (1250 Memlüklerin ( -1517 
